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“‘Dawn of the Dead​’ ​is pretty much about the end of the baby boomers​’ ​dream,​” ​says 









































































































founded.  In fact, seven years before ​“​Walking​” ​aired, Max Brooks​’ “​Zombie Survival Guide​” 
pointed out how foolhardy this conceit would be in a zombie apocalypse.  ​“​In Western ­ 
particularly American ­ culture, there is the myth of the individual superbeing.  One man or 
woman, well­armed and highly skilled, with nerves of steel, can conquer the world.  In truth, 
anyone believing this should simply strip naked, holler for the undead, then lie down on a silver 
platter.”   
 
“Walking,” with its long­form serial drama format, has the ability to show viewers the 
detailed consequences of following this philosophy to its logical conclusion.   
    Independent zombie filmmaker Nathan Sorrentino adds that the medium of television allows 
“Walking” writers more creative freedom.  ​“​TV has the extended character development,​” ​he 
says.   ​“​I’​m really heavily into film, but over the past few years, I​’ve realized that were I ever 
offered the opportunity to do either film or TV, I think I​’d actually lean towards television.​” 
 
Due to the nature of its format as an ongoing serial drama, ​“​Walking” has the liberty to 
explore universal truths of the human condition,​ showing us is that the compelling nature of the 
zombie doesn​’t have to rely on its cultural immediacy the way ​“​Night of the Living Dead​” ​did​. 
 Take, for instance, how the show treats the subject of race.  “Night” ended with a sharp jab at 
racial prejudice in America, with the fate of the black protagonist suggesting that even in an 
apocalyptic scenario, white supremacy will still reign supreme.  By contrast, “Walking” takes 
place in a classless post­racial utopia where individuals are judged by the quality of their survival 
skills, and not by the color of their skin.   
 
This is best exemplified by the show’s main protagonist, Rick Grimes, an ex­police 
officer from the Deep South who serves as the defacto leader (and often the moral epicenter) of 
his team.  In an era of police brutality and heightened racial tension, it seems unthinkable to 
appoint a grizzled white southern sheriff as the benevolent (albeit flawed) leader of a group of 
survivors, especially one that includes several people of color.  But Grimes has all of his 
authority and status stripped away when the zombies (called “walkers” on the show) attack, and 
he has to earn the privilege of leading the team by showing exactly what he’s capable of.  Grimes 
isn’t valued for who he ​was​, but for who he ​is.​  Rarely have we seen a popular zombie work that 
so blithely disregards modern prejudices.   
 
But the malleable nature of the zombie is precisely why “Walking” has the liberty to do 
so.  Zombies, in and of themselves, are powerful figures.  They​’re the shambling remains of all 
the people we knew and loved, with all of the traits that made them who they are removed, 
rendering them a homogenous, mindless drove of feeders.  That, and one bite or scratch is all that 
separates us from becoming one of them. 
 
In a 2000 documentary entitled ​“​The American Nightmare,​” ​George A. Romero himself 
sums it up beautifully.  ​“​What are zombies?  Us.  We know we​’re gonna die, right?  So we​’re the 
living dead.​” 
 
Brooks points out that, because they’re so inherently compelling, they can be used to tell 
any kind of story you want.  ​“​Zombies are anything,​” ​he says.  ​“​If you want to do just a simple, 
dumb adventure story, you can do that.  But if you want to make something deep that says 
something about where you are, then you can do that too.​” 
 
But what ​“​Walking​” ​has shown us is that the zombie is capable of showing us not only 
who we are, but who we ​can ​be.  Carol Peletier, a member of the original Atlanta faction put 
together by Grimes, is empowered in the walker apocalypse.  She becomes an asset to the team 
by increasing her proficiency with weapons and her knowledge of first aid, and works up the 
courage to stand up to her abusive husband, Ed.  Furthermore, she loses both Ed and her 
daughter, Sophia, but as the episodes go on, forms a deep familial bond with the other survivors. 
  
 
But not everyone changes in a positive way.  The monstrous Philip Blake, also known as 
The Governor, becomes a violent, power­crazed  sociopath who massacres most of his camp by 
the end of Season 3.  Unlike Carol, he doesn’t appear until that season, and most of his backstory 
is revealed via exposition. 
 
The format of television facilitates both forms of development,  allowing watchers to 
observe changes that happen over the long term and the short term.  The Walking Dead gives its 
viewers the ability to see a zombie apocalypse affect the lives of our protagonists over months, 
even years, while getting snapshots of the lives of others (like that of the Governor) along the 
way.  Never before have audiences received such a detailed, complex and ever­evolving portrait 
of a zombie apocalypse.   
 
From episode to episode, viewers can continually ask themselves how ​they ​would fit into 
the portrait.  Would they be driven to sociopathy, like the Governor?  Would they fight doggedly 
to retain their moral compass, like Rick Grimes?  Would they adapt and become more resilient, 
like Carol?   
 
Plenty of horror fans have wondered, at one point or another, how well they would fare in 
a real zombie apocalypse.  Now, thanks to the continuing development and world building of 
“The Walking Dead,” they can imagine it vividly.   
 
And regardless of what they see themselves doing, they can take solace in the fact that, in 
the eyes of Grimes, nobody is irredeemable.  “We’ve all done the worst kinds of things just to 
stay alive,” he says.  “But we can still come back.  We’re not too far gone.  We get to come 
back.” 
